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Özet: Bu çal›flma, sudan otu (S) ile % 75 sudan otu + % 25 macar fi¤i (75S25MF) ve % 50 sudan otu + % 50 macar fi¤i (50S50MF)
kar›fl›mlar›n›n silaj kaliteleri ve rumende kimi ham besin maddelerinin naylon kese yöntemi ile 4, 8, 16, 24 ve 48. saatlerdeki
parçalanabilirlik derecelerini belirlemek amac›yla yürütülmüfltür. Haz›rlanan 3 silaj örne¤i cam kavanozlara konularak 70 gün
inkübasyona b›rak›lm›flt›r. Silajlar›n rumende parçalanabilirliklerinin belirlenmesinde rumen fistülü aç›lm›fl 4 bafl Akkaraman erkek
toklu kullan›lm›flt›r.
Fiziksel analiz sonuçlar› bak›m›ndan memnuniyet verici silajlar elde edilmifltir. pH düzeyleri bak›m›ndan silajlar aras›ndaki farkl›l›k
P < 0,01 düzeyinde, laktik, asetik, propiyonik ve bütirik asit de¤erleri aras›nda ise farkl›l›k P < 0,05 düzeyinde önemli bulunmufltur.
En düflük pH, asetik, propiyonik ve bütirik asit düzeyleri s›ras›yla 5,15, 6,87 g/kg KM, 2,18 g/kg KM ve 1,10 g/kg KM ile, en yüksek
laktik asit de¤eri ise 9,48 g/kg KM ile S silaj›ndan elde edilmifltir.
Rumende 48. saatte kuru madde ve ham sellüloz parçalanabilirlikleri bak›m›ndan silaj gruplar› aras›ndaki farkl›l›k önemsiz iken, ham
protein parçalanabilirli¤i aç›s›ndan S ve 50S50MF silajlar› aras›ndaki farkl›l›k önemli bulunmufltur (P < 0,01). Genelde sudan otuna
macar fi¤i ilavesi rumende silaj kuru maddesi ve ham proteininin ortalama parçalanabilirli¤ini art›rm›flt›r (P < 0,05). Silaj kalitesi ve
kimi besin maddelerinin parçalanabilirli¤i aç›s›ndan, sudan otu yem bitkisine kuru madde üzerinden % 25 ve % 50 oran›nda macar
fi¤i ilave edilmesinin uygun olaca¤› görüflüne var›lm›flt›r.
Anahtar Sözcükler: Silaj kalitesi, sudan otu, macar fi¤i, parçalanabilirlik

A Study on Silage Quality and Rumen Degradability of Mixed Silages Containing Different
Levels of Sudangrass and Hungarian Vetch
Abstract: This study was conducted to determine the silage quality and degradability of some nutrient matter of pure sudangrass
silage (S) and mixed silages made up from 75% sudangrass + 25% hungarian vetch (75S25HV) and 50% sudangrass + 50%
hungarian vetch (50S50HV) in the rumen by the nylon bag technique at 4, 8, 16, 24 and 48 h. The three different silage mixtures
were put into jars and incubated for 70 days. Four rumen fistulated Akkaraman male lambs were used to determine the degradability
of silages in the rumen.
Satisfactory silages were obtained in terms of physical properties. While there was statistically significant difference among
silages in terms of pH levels P < 0.01, but lactic, acetic, propionic and butyric acid levels of silages were found to be significant
at (P < 0.05). The lowest pH, acetic, propionic and butyric acid levels were 5.15, 6.87 g/kg DM, 2.18 g/kg DM and 1.10 g/kg DM,
respectively, and the highest lactic acid level was 9.48 g/kg DM obtained from S silage.
Although differences among silage groups for dry matter and crude cellulose degradabilities in the rumen at 48 h were not
significant, the differences between the crude protein degradability of S and 50S50HV silages were statistically significant (P <
0.01). In general, adding hungarian vetch to sudangrass increased the degradability of dry matter and the crude protein of the silages
in the rumen (P < 0.05).
In conclusion, in terms of silage quality and the degradability of some nutrients, hungarian vetch can be added up to 25% and 50%
on a dry matter basis to sudangrass for ensiling.
Key Words: Silage quality, sudangrass, hungarian vetch, degradability.

*Bu çal›flma YYÜ Araflt›rma Fonunca desteklenmifl olan 99-ZF-039 no’lu projeden al›nm›flt›r.
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Girifl
Ülkemizin ekolojik koflullar›, silaj yemi üretimine
uygun birçok yem bitkisinin yetifltirilmesine imkan
vermektedir. Ancak bu amaçla ülkemizde en fazla m›s›r ile
sorgum türleri ve melezleri yetifltirilmektedir (1,2).
Sorgum türlerinden sudan otu, otlatma, yeflil ot veya
silajl›k yem için yetifltirildi¤inde di¤er sorgum türlerinden
daha fazla ot vermektedir (3). Sudan otu ve sorgumsudan otu hibritleri çiftlik hayvanlar›nda toksik etki
yapabilen siyanit üreten bitki gruplar› aras›ndad›rlar. Bu
bitkiler, büyüme devrelerinde siyanit iyonu içeren
glikozidler üretti¤i için, çiftlik hayvanlar›na bu yemlerin
silaj yap›larak yedirilmesi önerilmektedir (4).
Baklagil yem bitkilerinden macar fi¤i k›fll›k olup,
so¤u¤a ve kura¤a dayan›kl›klar› bak›m›ndan di¤er fi¤
çeflitlerinden daha üstündürler (5,6). Bu haliyle macar
fi¤i, birçok ülkede yayg›n olarak yetifltirilmesine ra¤men,
ülkemizde yeni üretilmeye bafllanm›fl; ancak yukar›daki
özelliklerinden dolay› genifl oranda kabul görmüfltür (7).
Sudan otu, gerek fermentasyon gerekse yem de¤eri
aç›s›ndan sapa kalkmadan önce ve hamur olum dönemine
kadar olan zamanda hasat edilip silolanmal›d›r. M›s›r gibi
kolay fermente olabilme yetene¤e sahip oldu¤undan tek
bafl›na silolanabildi¤i gibi, tek bafl›na silolanmas› zor
proteince zengin baklagil yem bitkilerinin silolanmas›nda
da katk› maddesi olarak kullan›lmaktad›r (8).
Fermentasyon güvenli¤i aç›s›ndan baklagil yem bitkilerinin
bunun gibi karbonhidratça zengin ve su emme gücü
yüksek olan yemlerle kar›flt›r›larak silolanmas›
önerilmektedir (8,9).
Bu çal›flmada, hem sudan otu gibi kolay fermente
olabilen yemlerin protein eksikli¤ini gidermek, hem de
zor fermente olabilen baklagillerin fermentasyon riskini
azaltmak amac›na yönelik olarak, sudan otu ile sudan otumacar fi¤i kar›fl›mlar›ndan elde edilen silajlar›n
fermentasyon kalitelerinin ve naylon kese yöntemiyle
rumende parçalanabilirlik derecelerinin belirlenmesi
amaçlanm›flt›r.

Materyal ve Metot
Araflt›rman›n hayvan materyalini naylon kese
tekni¤inin uygulanaca¤› rumen kanüllü 2 yafll› 4 bafl
Akkaraman erkek toklusu, yem materyalini ise sudan otu
ve sudan otu ile macar fi¤i kar›fl›mlar›ndan yap›lan karma
silajlar oluflturmufltur.
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Denemede kullan›lan hayvanlara NRC (10)’nin
bildirdi¤i yaflama pay›n›n % 25 fazlas› olacak flekilde 750
g toklu besi yemi ve 500 g korunga otu saman› iki ö¤ünde
verilmifltir. Hayvanlar›n önünde sürekli olarak temiz su
bulundurulmufltur.
Süt olum devresinde biçilen sudan otu ile macar fi¤i,
1-2 cm uzunlu¤unda do¤ranarak kuru madde üzerinden
% 75 sudan otu + % 25 macar fi¤i (75S25MF), % 50
sudan otu + % 50 macar fi¤inden (50S50MF) ve sadece
sudan otundan (S) oluflan toplam üç silaj örne¤i
haz›rlanm›flt›r.
Haz›rlanan silaj örneklerinin her birinden alt›flar paralel
olmak üzere, toplam 18 silaj örne¤i 1 kg’l›k cam
kavanozlara s›k›ca doldurulup a¤›zlar› hava almayacak
flekilde kapat›larak 70 gün süreyle inkübasyona
b›rak›lm›flt›r. ‹nkübasyon sonunda kavanozlar aç›larak,
fiziksel de¤erlendirmeler ve kimyasal analizler yap›lm›flt›r.
Saptanan fiziksel özelliklerden renk, koku ve strüktür
Alçiçek ve Özkan (11)’›n bildirdi¤i ve Alman Tar›m
Örgütünce önerilen de¤erlendirme anahtar›na göre
puanland›r›lm›flt›r. Silajlar›n flieg puanlar› K›l›ç (8)’›n
bildirdi¤i flekilde hesaplanm›flt›r. Bunun için aç›lan
silajlardan elde edilen s›v›lar›n (12) pH ölçümleri hemen
yap›lm›fl; kalan s›v›, Whatman 54 filtre ka¤›d›ndan süzülüp
santrifüje edilerek Varga ve ark. (13)’n›n bildirdi¤i flartlarda
Gaskuropack 54 60/80 mesh dolgu maddeli cam kolon ile
gaz kromotografisinde uçucu ya¤ asitleri (UYA) ve laktik
asit (LA) analizleri yapmak üzere kullan›lm›flt›r.
Silajlar›n
rumende
parçalanabilirliklerinin
saptanmas›nda 102 µm gözenek çap›na sahip 5 x 12 cm
ebatlar›nda dikilen naylon torbalara, Karabulut ve ark.
(14)’n›n bildirdi¤i flekilde haz›rlanan silaj örneklerinden
ortalama 2-3 g konularak (15) rumende 4, 8, 16, 24 ve
48 saat inkübasyona b›rak›lm›flt›r (16). ‹nkübasyon
sonunda ç›kar›lan keseler üzerinde Deniz ve Tuncer
(17)’in bildirdi¤i ifllemler ve hesaplamalar yap›larak
silajlar›n rumende farkl› saatlerdeki parçalanabilirlikleri
saptanm›flt›r.
Denemede kullan›lan silajlar›n inkübasyon öncesi ve
sonras›na ait kuru madde (KM) ve ham protein (HP)
analizleri Weende analiz yöntemi (18); ham selüloz (HS)
analizleri ise resmi gazetede yay›nlanan metoda göre
(Resmi Gazete, 21.01.1992) yap›lm›flt›r.
Elde edilen verilerin de¤erlendirilmesinde; kuru
madde, uçucu ya¤ asitleri, laktik asit ve pH için
Yij = µ + ai + eij;
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rumende besin madde parçalanabilirlikleri için ise
Yijk = µ + ai + bj + (axb)ij + eijk gibi eflitlikler matematik
model olarak kullan›lm›flt›r. Bu eflitliklerde;
Yij ve Yijk: Gözlem de¤erleri; µ: Genel ortalama; ai:
Yemin etkisi; bj: Zaman›n etkisi (axb)ij: Yem x Zaman
interaksiyonu; eij ve eijk: fiansa ba¤l› hata de¤erleri’dir.
Varyans analizleri için SAS paket program› (19) ve
ortalamalar aras›ndaki farkl›l›¤› belirlemek için ise Duncan
çoklu karfl›laflt›rma test yöntemi uygulanm›flt›r (20).

Bulgular
Sudan otu ve sudan otu-macar fi¤i kar›fl›m› ile
haz›rlanan silajlar›n renk, koku, strüktür ve puanlamalar›
ile Flieg puanlar› Tablo 1’de verilmifltir.
Silaj çeflitlerinin kuru madde (KM) ve pH ile asetik,
propiyonik, bütirik ve laktik asit de¤erlerine ait
ortalamalar Tablo 2’de verilmifltir.
Silaj çeflitlerinin rumende kuru madde, ham protein ve
ham sellüloz parçalanabilirliklerine ait ortalamalar Tablo
3’te, bunlar›n zamana göre de¤iflimleri ise fiekil 1, 2 ve
3’te sunulmufltur.

Tart›flma
Yap›lan araflt›rma sonucunda, sudan otu silaj›nda renk
zeytin yeflili iken, macar fi¤i ilave edilen silajlarda renk

kahverengi yeflile dönmüfl; strüktür tüm silajlarda ayn›
kalm›flt›r. Benzer flekilde, 50S50MF silaj›nda k›z›flma
kokusu, di¤er iki silajda ise ekfli bir koku oldu¤u
gözlenmifltir. Silajlar›n fiziksel özelliklerine göre puanlama
yap›ld›¤›nda S, 75S25MF ve 50S50MF silajlar›nda toplam
puanlar›n›n s›ras›yla 14, 14 ve 10; Flieg puanlar›n›n
63,98, 66,32 ve 67,13; kalite s›n›flar›n›n silajlar›n
hepsinde memnuniyet verici oldu¤u gözlenmifltir (Tablo
1). Özellikle % 25 macar fi¤i kar›fl›m› silajlar› fiziksel
özellikler bak›m›ndan, % 50 macar fi¤i kar›fl›m›na
üstünlük sa¤lam›flt›r. Fiziksel analizler her ne kadar da
silaj kalitesinin belirlenmesinde önemli ölçütler olarak
kullan›lsalar da silo asitlerine göre yap›lan kimyasal
de¤erlendirmeler ile Flieg puanlar›n›n da hesaplanmas›
gerekti¤i
bildirilmektedir
(11,18).
Fiziksel
de¤erlendirmelerden elde edilen toplam puanlar› Alçiçek
ve Özkan (11) ile Bilgen ve ark. (21)’n›n m›s›r silajlar› için
bildirdikleri de¤erlerden; Flieg puanlar› ise ‹ptafl ve
Avc›o¤lu (1) m›s›r, sorgum, sudan otu ve sorgum-sudan
otu melezi silajlar› ile Ak ve Do¤an (22)’n›n m›s›r silaj› için
bildirdi¤i de¤erlerden düflük bulunmufltur.
Tablo 2 incelendi¤inde, silajlar›n kuru madde düzeyleri
kar›fl›mdaki macar fi¤i oran›n›n art›fl›na paralel olarak %
32,55’den % 34,66 ve % 36,29’a yükseldi¤i
görülmektedir (P < 0,05). Silaj pH düzeyleri bak›m›ndan
da gruplar aras›ndaki farkl›l›klar P < 0,01 önemli olup, en
yüksek pH 5,32 ile 50S50MF karma silaj›ndan elde
edilmifltir. Burada silajlar›n pH de¤erleri artan macar fi¤i

Tablo 1. Silajlar›n fiziksel de¤erlendirilmeleri ve Flieg puanlamas›.
Silaj Çeflidi

Koku

Strüktür

Renk

Toplam Puan

S

Ekfli koku (8)

De¤iflmemifl(4)

Zeytin yeflili (2)

14

75S25MF

Ekfli koku (8)

De¤iflmemifl(4)

Kahverengi yeflil (2)

14

50S50MF

K›z›flma kokusu (4)

De¤iflmemifl(4)

Kahverengi yeflil (2)

10

Kalite S›n›f›

Flieg Puan›

Kalite S›n›f›

Memmuniyet verici

63,98

‹yi

Memmuniyet verici

66,32

‹yi

Memmuniyet verici

67,18

‹yi

Tablo 2. Silaj çeflitlerinin kuru madde (% ) ve pH ile asetik, propiyonik, bütirik ve laktik asit (g/kg KM) de¤erlerine ait ortalamalar.
Silaj Çeflidi

_ KM
X ± Sx-

_ PH
X ± Sx-

Asetik
_ asit
X ± Sx-

Propiyonik
asit
_
X ± Sx-

Bütirik
asit
_
X ± Sx-

Laktik
_ asit
X ± Sx-

S

*
32,55 ± 1,25a

**
5,15 ± 0,10c

*
6,87 ± 1,30b

*
2,18 ± 0,61b

*
1,10 ± 0,24b

*
9,48 ± 1,64a

75S25MF

34,66 ± 0,72b

5,23 ± 0,10b

8,18 ± 1,30b

3,42 ± 0,61ab

1,14 ± 0,24ab

9,15 ± 1,64a

50S50MF

c

a

a

a

5,94 ± 1,64b

36,29 ± 0,76

5,32 ± 0,10

a

12,09 ± 1,30

4,79 ± 0,61

1,85 ± 0,24

a,b,c: Ayn› sütundaki farkl› harfleri tafl›yan de¤erler aras›ndaki farkl›l›k önemlidir *:P < 0.05, * *: P < 0.01
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Tablo 3. Silaj çeflitlerinin rumende kuru madde, ham protein ve ham sellüloz parçalanabilirliklerine ait ortalamalar (% ).
S›n›flama
N
YEM

x

S

ZAMAN
4. Saat

S

8. Saat

S

16. Saat

10
10
10

Kuru Madde

Ham Protein

Ham Sellüloz

_
X ± Sx-

_
X ± Sx-

_
X ± Sx-

40,31 ± 1,01h

71,10 ± 1,32g

gh

42,88 ± 1,01

47,61 ± 0,83de

efg

50,88 ± 0,83e

def

72,83 ± 1,32

g

43,97 ± 1,01

73,82 ± 1,32

S

24. Saat

10

48,81 ± 1,01

76,32 ± 1,32

55,71 ± 0,83b

S

48. Saat

10

61,28 ± 1,01a

80,59 ± 1,32bcd

63,14 ± 0,83a

50

1

Ortalama
75S25MF

4. Saat

12

ef

44,35 ± 0,83f

fg

47,45 ± 0,45

1

52,34 ± 0,331

def

46,08 ± 0,76ef

de

74,93 ± 0,58

g

44,92 ± 0,92

76,20 ± 1,21

75S25MF

8. Saat

12

46,22 ± 0,92

77,65 ± 1,21

47,84 ± 0,76de

75S25MF

16. Saat

12

50,54 ± 0,92de

78,42 ± 1,21cde

49,97 ± 0,76cd

12

cd

75S25MF
75S25MF

24. Saat
48. Saat

Ortalama
50S50MF
50S50MF
50S50MF

4. Saat
8. Saat
16. Saat

12

fg

53,39 ± 0,92

cd

54,53 ± 0,76b

abc

63,90 ± 0,76a

2

78,82 ± 1,21

ab

59,31 ± 0,92

82,84 ± 1,21

62

50,87 ± 0,41

77,79 ± 0,53

52,46 ± 0,301

12

49,83 ± 0,92ef

78,79 ± 1,21cd

44,01 ± 0,76f

12
12

2

def

49,78 ± 0,92

bcd

47,30 ± 0,76de

ab

48,63 ± 0,76cde

ab

81,08 ± 1,21

bc

56,69 ± 0,92

84,98 ± 1,21

50S50MF

24. Saat

12

60,68 ± 0,92

84,48 ± 1,21

54,86 ± 0,76b

50S50MF

48. Saat

12

61,36 ± 0,92a

86,22 ± 1,21a

63,99 ± 0,76a

62

3

3

51,76 ± 0,301

Ortalama

a

55,66 ± 0,41

83,11 ± 0,53

a,b,c,d,e,f,g,h,: Ayn› sütundaki farkl› harfleri tafl›yan de¤erler aras›ndaki farkl›l›k P < 0.01.düzeyinde, 1,2,3, : gibi farkl›
rakamlar› tafl›yan de¤erler aras›ndaki farkl›l›k ise P < 0.05 düzeyinde önemlidir.

KM Parçalanabilirli¤i (%)

75S25MF

50S50MF

HP Parçalanabilirli¤i (%)

S

65
60
55
50
45
40
35

S

88

75S25MF

50S50F

83
78
73
68

4

8
16
24
‹nkübasyon Zaman› (saat)

48

4

8

16
24
‹nkübasyon Zaman› (saat)

48

fiekil 1. Silaj çeflitlerinin rumende kuru madde parçalanabilirliklerinin
zamana göre de¤iflimi.

fiekil 2. Silaj çeflitlerinin rumende ham protein parçalanabilirliklerinin
zamana göre de¤iflimi.

oran›na ba¤l› olarak artm›flt›r. S, 75S25MF ve 50S50MF
silajlar›n›n asetik asit de¤erleri s›ras›yla 6,87, 8,18 ve
12,09 g/kg KM olup, 50S50MF silaj› ile di¤er silajlar
aras›ndaki farkl›l›klar önemli bulunmufltur (P < 0,05).
Macar fi¤i ilavesi asetik asit miktar›n› art›rm›flt›r. S ve
50S50MF silajlar›n›n propiyonik asit de¤erleri s›ras›yla
2,18 ve 4,79 g/kg KM olarak saptanm›fl ve söz konusu
özellik bak›m›ndan iki silaj aras›nda farkl›l›k önemli

bulunmufltur (P < 0,05). Bütirik asit de¤erleri S,
75S25MF ve 50S50MF silajlar› için s›ras›yla 1,10, 1,14
ve 1,85 g/kg KM olmufl ve S ile 50S50MF silajlar›
aras›ndaki farkl›l›k önemli bulunmufltur (P < 0,05).
Laktik asit bak›m›ndan en yüksek de¤er 9,48 g/kg KM ile
S silaj›ndan, en düflük de¤er ise 5,84 g/kg KM ile
50S50MF silaj›ndan elde edilmifl ve silajlar aras›ndaki
farkl›l›k önemli bulunmufltur (P < 0,05).
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S

HS Parçalanabilirli¤i (%)

65

75S25MF

50S50MF

olarak laktik asit bakterilerinin etkinli¤inin s›n›rland›r›ld›¤›
veya colostridial aktiviteye ba¤l› olarak laktik asidin
bütirik aside parçalanmas›n›n neden oldu¤u fleklindeki
tespitleriyle aç›klanabilir. Nitekim Hinds ve ark. (33)
sorgum silaj›na üre + melas ilavesinin fermentasyon
kalitesi üzerine olumsuz etkisinin olmad›¤›n›
belirtmifllerdir.

60
55
50
45
40
4

8
16
24
‹nkübasyon Zaman› (saat)

48

fiekil 3. Silaj çeflitlerinin rumende ham sellüloz parçalanabilirliklerinin
zamana göre de¤iflimi.

Silo içerisinde oluflan fermentasyon, silajlar›n besleme
de¤eri ve hijyenik yap›lar› aç›s›ndan önemlidir. Söz konusu
fermentasyon s›ras›nda oluflan pH ile organik asitlerin
miktar ve kompozisyonlar› fermentasyonun kalitesini
belirlemektedirler (23). Bu araflt›rmadan elde edilen kuru
madde de¤erleri daha önce yap›lan çeflitli araflt›rmalar›n
sonuçlar› ile benzerlik göstermektedir (3,4,11,12,14,2426). Silajlarda macar fi¤i oran›na ba¤l› olarak pH
düzeyinin artmas›n›n bafll›ca nedeni, macar fi¤inde laktik
asit bakteri fermentasyonu için gerekli olan kolay
fermente edilebilir karbonhidrat kapsam›n›n düflük, ham
protein içeri¤inin ise yüksek olmas›ndan ve fermentasyon
esnas›nda proteinlerin amonya¤a dönüfltürülmelerinden
(8) kaynakland›¤› düflünülmektedir. Ayr›ca, silaj kuru
maddesindeki art›fllar›n pH’y› yükseltti¤i bildirilmektedir
(27). M›s›r ve sorgum ile baklagil kar›fl›mlar›ndan yap›lan
silajlar›n kuru madde ve pH’lar›n›n kar›fl›mdaki baklagil
oran›na ba¤l› olarak yükseldi¤ini bildiren bir çok literatür
bildirifli mevcuttur (24-26,28-30).
Bu araflt›rmadan elde edilen asetik, propiyonik, bütirik
ve laktik asit sonuçlar› Demirel ve ark. (25,26) ile Çerçi
ve ark. (24) ve Reeves ve ark. (30)’n›n yapt›klar›
çal›flmalar›n sonuçlar› ile benzerlik göstermektedir. Baz›
araflt›rmac›lar silajlar›n artan protein düzeyinde silaj
fermentasyonunun olumsuz etkilenmedi¤ini öne
sürmektedirler (29,31). Buna ters olarak, bu çal›flma
artan protein miktar›na ba¤l› olarak propiyonik ve bütirik
asit miktar›n›n yükselmesi, laktik asit miktar›n›n da düflük
ç›kmas› Türemifl ve ark. (28)’n›n en yüksek propiyonik
asit miktar›n›n üreli silajlarda elde edildi¤i Bolsen ve ark.
(32)’n›n silajlardaki protein miktar›n›n artmas›na paralel

S, 75S25MF ve 50S50MF silajlar›n›n ortalama KM ve
HP parçalanabilirli¤i bak›m›ndan gruplar aras›ndaki
farkl›l›k önemli (P < 0,05) olurken, HS parçalanabilirli¤i
bak›m›ndan farkl›l›k önemsiz bulunmufltur. Silajlardaki
macar fi¤i kar›fl›m oran› artt›kça KM ve HP
parçalanabilirlikleri de yükselmifltir (P < 0,05). En düflük
KM ve HP parçalanabilirli¤i S silaj›ndan elde edilmifl iken,
en h›zl› parçalanma 50S50MF silaj›nda gerçekleflmifltir (P
< 0,05). K›rksekizinci saatte silajlar›n KM ve HS
parçalanabilirlikleri bak›m›ndan gruplar aras›ndaki
farkl›l›klar önemsiz olmufltur. Yine 48. saatteki HP
parçalanabilirli¤i bak›m›ndan S ile 75S25MF silajlar›
aras›ndaki farkl›l›klar önemsiz olmas›na karfl›n, S ile
50S50MF silajlar› aras›nda farkl›l›klar önemli (P < 0,01)
bulunmufltur (Tablo 3). S silaj›nda KM parçalanabilirli¤i
bak›m›ndan ilk 24 saatte daha düflük olmas›na ra¤men
daha sonra parçalanma h›z› artarak 48. saatte di¤er
silajlar›n seviyesine yükselmifltir (fiekil 1). Genelde HP
parçalanabilirli¤i, silajlardaki macar fi¤i miktar›yla orant›l›
olarak giderek artm›flt›r (fiekil 2). HS parçalanma h›z› tüm
silajlarda benzer bir e¤ilim göstermifltir (fiekil 3). Elde
edilen bulgular Demirel ve ark. (25,26) ile Çerçi ve ark.
(24)’n›n benzer çal›flmalar›ndan sa¤lanan sonuçlarla
uyumludur.
Sonuç olarak, özellikle Do¤u Anadolu Bölgesi’nde k›fl
flartlar›nda do¤adan karfl›lanmas› olanaks›z olan sulu kaba
yemlerin, hayvanlara sa¤lanmas› aç›s›ndan silaj
vazgeçilmez bir yemdir. Bu çal›flmada hem sudan otu gibi
kolay fermente olabilen yemlerin protein eksikli¤ini
gidermek, hem de zor fermente olabilen baklagillerin
fermentasyon riskini azaltmak amac›yla; sudan otu yem
bitkisine % 25 ve % 50 oran›nda macar fi¤i ilavesiyle
memnuniyet verici silajlar elde edilebilece¤i sonucuna
var›lm›flt›r. Ayr›ca macar fi¤i katk›s›n›n silajlar›n ham
protein kapsam› ile KM ve HP parçalanabilirlik de¤erlerini
istatistiksel olarak önemli derecede artt›rd›¤› da
kan›tlanm›flt›r.
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